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Urban  infrastructure development  in Korea has  recently  shifted  from an old paradigm of 

















Socio‐economic changes  in  the knowledge era have an  immense  impact on  the societies, 
built  and  natural  environment,  and  urban  services  (yigitcanlar  et  al.,  2008).  Particularly 
globalisation  and  knowledge  economy,  as  well  as  rising  triple  bottom  line  sustainability 
concerns  are  leading  urban  policy‐makers  to  look  for  alternative  approaches  in  urban 
development,  infrastructure  and  service  provision.  Additionally,  rapid  technology 
development in the area of digital network and telecommunication has a significant effect 
on  contemporary urban  infrastructure planning. Ever  since Mitchell  (1999)  envisaged  the 
vision of  ‘E‐topia’  in the end of the 20th Century, a development of robust delivery system 
for  the  digital  network  into  infrastructure  planning  has  been  rigorously  challenged. 
Technological  advancements  and  efforts  in  benefiting  from  these  technologies  in  urban 
planning  resulted  in  the  emergence  of  a  new  form  of  urban  infrastructure  (Cohen  G.  & 
Nijkamp, 2002). Considering many local and global environmental and urban development 
issues,  in  the policy‐makers and planners  in Korea have attempted  to develop and apply 
‘ubiquitous computing  systems’  into urban  infrastructure planning areas. This new  so call 
‘ubiquitous  infrastructure’  (U‐infrastructure)  provides  everyone  with  an  opportunity  to 
access  to  urban  infrastructure  and  services  by  using  any  information  technology  devices 
regardless of time and location (Sheller, 2004; Lee, 2005a; Choi, 2005). U‐infrastructure is a 
key  component  of  the  Ubiquitous  city  development,  and  has  a  significant  effect  on  the 
emergence  of  a  new  paradigm  for  urban  infrastructure  planning  that  is  ecologically 
sustainable and democratic  in nature  (Kim, 2008). Nevertheless the ubiquitous computing 
system is yet to be addressed in an integrated manner by policy‐makers and urban planners 
(Sassen,  2001;  Yigitcanlar,  2006).  Consequently  a  case  of  U‐infrastructure  development 
within this  juncture  is extremely diluted.  It  is due to the  idea of ubiquitous computing was 
limited in the design of smart building or its functional improvement, not fully integrated in 
urban planning and urban  infrastructure developments. Therefore,  the broad aims of  this 
research  are  to  provide  a  conceptual  framework  for U‐infrastructure,  and  to  develop  its 
planning principals and design schemes. The following sections of this paper discuss major 
issues  of  urban  service  provision,  urban  planning,  urban  land  use,  and  infrastructure 
developments  in Korean cities. The paper also scrutinise the ubiquitous city experience of 
Korea,  and  concludes  with  recommendations  for  policy‐makers  and  urban  and 
infrastructure planners  in  considering  adoption of new  forms of urban  infrastructure  and 





Information and communication technologies  (ICTs) play an  increasingly  important role  in 
the planning, management  and use of urban  infrastructure  (i.e.  transport, waste, power, 
sewerage and water). The Republic of Korea together with Japan is one of the world leaders 
in  the use of  ICTs  in urban  infrastructure planning and management  (Cohen‐Blankshtain, 
2004). During the  last two decades, Korea has continuously developed  local, regional and 




improvement,  and  not  fully  integrated  within  the  urban  infrastructure  planning.  It  is 
partially  for  the  reason  that  telecommunication  and  digital  network  technologies  in  the 
early  1990s  (i.e.  remote  sensing, GIS  and wireless  telecommunication)  did  not meet  the 
major  requirements  of  constructing  a  ubiquitous  urban  infrastructure.  In  the  2000s  the 





for  the  people,  so  they  can  communicate  not  only with  other  people,  but  also with  any 
product or services of the existing urban infrastructure (i.e. transport, waters, public parks, 
hotels,  path  directions)  if  they  contain  sensors,  processors  and  software.  These  physical 
infrastructure and their objects can be self‐monitored, controlled and protected by digital 
networks, and can be communicated with citizens and other physical objects (Figure 1). U‐
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This  U‐infrastructure  network  uses  sensors  and  sensor  networks  to  continually 
communicate with wired or wireless computer devices embedded  in personal devices  (i.e. 





in  the decision‐making processes  (Klosterman, 2001). U‐infrastructure also  contributes  in 
the  creation  of  an  environmentally  friendly,  sustainable  and  smart  city  by  making 





ICT‐based  ubiquitous  technologies  are  vital  for  the  development  of  a  U‐infrastructure 
system that provides a range of services to the public. For instance, the technology so called 
‘telematics’  allow  us  sending,  receiving  and  storing  traffic  information  via 
telecommunication devices. More commonly,  telematics have been applied specifically  to 
the  use  of  global  positioning  system  technology  integrated  with  computers  and  mobile 
communications  technology  (Graham & Marvin,  2001). Transport  telematics  applications 
are contributing to safer, cleaner and more efficient transport by helping travellers, freight 
distributors  and  transport  operators  avoid  delays,  congestion  and  unnecessary  trips; 
diverting traffic from overcrowded roads to alternative modes. These functions include rail, 
sea  and  inland  waterways;  reducing  accidents;  increasing  productivity;  gaining  extra 
capacity  from  existing  infrastructure;  encouraging  integrated  transport  reducing  energy 
use; and  reducing environmental pollution.  It could provide potential  savings of  time and 
energy for individual drivers, reduction of congestion for the city, and impact on long‐term 
land  use.  Besides  telematics  the  following  technologies  are  key  for  the  successful 
development of U‐infrastructures (Lee et al., 2008:150‐152): 
 
 Broadband  Convergence  Network  (BcN)  is  the  integrated  next  generation 
wired/wireless  network  for  the  convergence  of  voice,  data,  internet, 
telecommunications  and  broadcasting.  BcN  provides  the  backbone  for  ubiquitous 





 Ubiquitous  Sensor Network  (USN)  is  the  ubiquitous  environment  for  communication 
among  the  small  embedded  devices  with  sensing  capabilities.  Small  enough  to 
guarantee  the  pervasiveness  in  U‐infrastructure,  sensor  devices  associate  with  the 
development  of  networks  that  provide  valuable  information  to  be  used  in  a  great 
variety of sensor applications.  
 Radio  Frequency  Identification  (RFID)  is  a  sensing  technology  that  automatically 







 Augmented  Reality  (AR)  is  a  field  of  computer  research  which  deals  with  the 
combination of real‐world and computer generated data. At present, most AR research 
is  concerned  with  the  use  of  live  video  imagery  which  is  digitally  processed  and 
augmented by the addition of computer generated graphics.  
 Geographic  Information  System  (GIS)  is  a  computer  system  capable  of  integrating, 




 Global Positioning System  (GPS) utilises  a  constellation of  at  least 24 medium Earth 
orbit satellites that transmit precise radio signals. And then the system enables a GPS 
receiver to determine its location, speed and direction. GPS has become a widely used 




U‐infrastructure  provides  access  to  services,  ranging  from  U‐life,  U‐business  and  U‐
government,  for  people  through  high‐speed  networks  and  advanced  communication 
services  (also  see Figure  1). These  services are  introduced below, and Table  1 provides a 
summary  of  the  U‐  infrastructure  services  and  their  possible  effectiveness  (Lee  et  al., 
2008:153): 
 
 U‐life:  By  benefiting  from  U‐life  citizens  may  access  services  like  home  networking, 
which  links,  monitors,  and  controls  household  appliances.  They  can  do  the  remote 






by  benefiting  from  U‐commerce,  U‐office,  Multimedia  conferencing,  information 
management, and virtual market components of U‐business (Evans, 2002). At U‐office, 
businessman  can  confer  and  do  business  online with  other  enterprises  globally  (Lee, 
2005b).  They  can  exchange  documents  with  their  customers,  partners  or  alliances 
through WiBro’s messenger terminal.  
 U‐government:  U‐government  is  the  next  generation  e‐government  system.  U‐
government has many  tools  for a variety of purposes. For example, pollutants can be 
removed  with  the  help  of  sensors  that  detect  pollution  in  air,  soil  and  water. 
Surveillance  cameras  ensure  the  safety  of  people  at  parks  or  other  public  areas. 




















































































































and networked  society  and  are  likely  to have  an  impact on  the neighbouring  towns  and 
cities.  In  terms  of  providing  a  quality  of  life  and  sustainable  urban  future,  the  U‐
infrastructure planning mainly focuses on the two key aspects of urban services. Firstly, U‐
infrastructure  aims  to  provide  an  efficient  infrastructure  planning  delivery  system  that 
complies with the planning act and regulations, and also affordable by the users. Secondly, 
it  aims  to  maximise  the  effectiveness  of  infrastructure  system  by  providing  adequacy, 
synergy  and  satisfaction  for  the  public.  In  Korea  there  are  in  total  94  strata  U‐
infrastructures, which are planned  in the areas of transport, water, fire, security, amenity, 
smart  card, management and  ICT portals. These U‐infrastructure  services  in Korea apply 
ICTs  to  monitor  the  use  of  U‐infrastructure  networks  such  as  environmental  protection, 
water  supply,  and  sewerage  and waste  treatment. Some of  the U‐infrastructure  services 
also provide an early warning system,  for  instance, meteorology service, earthquake data 
collection  service,  and  alarming  and  video  monitoring  services.  Other  U‐infrastructure 
services are developed by particularly paying attention  in  improving public heath services, 





Following  the  initial  successful  implementation  in  Korea,  the  U‐infrastructure  projects 
created  interest  in  other  countries. Urban  planners  and  policy‐makers  of  other  cities  are 
now  considering  developing  ubiquitous  computing  environments  for  people,  buildings, 
urban  infrastructures, objects, and places  in cities could simultaneously communicate with 
each  other  (Moss  &  Townsend,  2000).  This  communication  helps  in  accessing  crucial 
information  and  also  improves  the  quality  of  life  of  the  residents. However,  there  are  a 
number  of  obstacles  and  challenges  for  U‐infrastructure  to  become  a  seamless 
infrastructure provision and management system (Pratchett, 1999). These include financing 
the  technology,  the digital divide,  the knowledge divide, openness of  the political system 
for  such  a  transparent  system.  Keeping  in  mind  of  these  challenges  a  U‐infrastructure 
planning  comprises  of  the  following  major  objectives:  forecasting  a  futuristic  society; 
inducing U‐infrastructure services to meet society and citizens’ needs; building the physical 
mobile/built  infrastructure  and  environment  for  ubiquitous  computing;  planning  the  U‐
infrastructure  spatial  structure  and  land  use,  and; managing  the U‐infrastructure  and  its 
planning process (Lee et al., 2008). 
 
Forecasting  a  futuristic  society  and  extracting  U‐infrastructure  services  are  crucial  for 
adequately foreseeing the future  image of a city and the characteristics of  its society. This 
forecast  or  visioning  exercise  provides  planners  with  a  future  target  to  further  plan  U‐
infrastructure  services  for  the  future needs  of  the  public. Since  the  objectives  of  how  to 
create  a U‐infrastructure  dominantly  affected  by  the  local  characteristics  and  urban  and 
societal problems  that cities  facing,  it  is very  important  for cities  to decide  the kind of U‐




physical  urban  environment  is  an  important  planning  question  of  a  U‐infrastructure 
development.  Mobile  ubiquitous  computing  environment  (MUCE)  such  as  wearable 
computers  or  mobile  phones,  built  ubiquitous  computing  environment  (BUCE)  including 
embedded  urban  infrastructure  and  space,  are  needed  to  be  carefully  plan  for  a  U‐
infrastructure  development.  Previous  technology  stakeholders  in  Korea  proceeded  to 
develop MUCE without considering the physical urban planning, it was not as successful as 
it was hoped to be. Therefore, BUCE is a current hot agenda for U‐infrastructure in Korea. In 
a  narrow  sense,  BUCE  plan  focuses  on  developing  U‐infrastructure  convergence 
technologies  between  ICTs  and  urban  infrastructures.  In  a  broader  sense,  BUCE  is  a  U‐
infrastructure environment, which the planning and designing of such environment helps in 
the  success of  the U‐infrastructure. Therefore, during  the U‐infrastructure  formation and 
the process of constructing BUCE, more emphasis should be given to the development of 








technologies.  Finally  programmable  land  use  planning  would  make  use  of  lands  and 
buildings effectively to satisfy the new demand of them. Therefore increased possibilities of 




providing  information  on  urban  utilities,  and  providing  real‐time  monitoring  of  the 








































































 Home‐network  services:  remote  controlling,  remote 
inspection,  security/rescue  systems,  digital  TVs,  car 
entry, home offices (optional), elderly care (optional); 
 Latest‐technology  community  facilities  (remote 
inspection, multimedia rooms) 




 High‐tech  information  system  (using  Avatars,  etc.), 
virtual  3D  exhibitions,  U‐Experience  Hall,  U‐Game 
Hall, remote visit systems 





 Remote  education,  remote  counselling 









 Underground  management  (GIS),  energy 
management  system,  system  for  detecting 
environmental pollution/disasters 
Transportatio
n  Roads  Yes  Yes 
 Telematics/ITS: 
 Route  guidance,  automatic  accident  handling, 
automatic fee payment, parking guidance, etc. 
Bus Stop  Yes  Yes 
 BIS  System/Devices,  mobility  assistance  for  the 
handicapped 






Yes  Yes   IT kiosks, CCTV’s, IT billboards Outdoor Environment 
IT Street  Yes  Yes   IT product exhibition and trial systems; IT kiosks 
Integrated City Network  Yes  No 
 With  appropriate  size  and  equipment,  remote 
monitoring  function,  and  remote  automatic  control 
function  for  integrated  management  of  disasters, 





























introduced  the  key  ubiquitous  commuting  technologies  which  lead  a  new  paradigm  of 
infrastructure  planning  and  demonstrated  how  these  technologies  are  beneficial  for  a 
sustainable urban development. We argue  that sustainable urban development should be 




anytime  and  anywhere  (Sassen,  2001).  U‐infrastructure  uses  inanimate  objects  that 
communicate with persons or objects, and make an automotive decision with  intelligence 
so  that  infrastructure  management  cost  can  be  significantly  reduces.  For  these  reasons 
many developed countries make investments on the ubiquitous technologies development 




Ubiquitous  computing  environment  helps  in  sustainable  urban  development  in  which 
planners  forecast  futuristic  society  by  providing mobile  and  built  infrastructure. Korea  is 
looking forward  into building U‐infrastructure as a  leverage tool for the national economy 
and  also  for  creating  future  urban  growth  engines.  Korea‐led  U‐  infrastructure  concept, 
planning  and  design  schemes  and  management  policies  are  newly  developed  and 
controversial  to  conventional  urban  and  infrastructure  planning  and  its  methodological 
perspectives. One of  the most  important concepts  in U‐infrastructure  is  the experimental 
urban  planning  approach,  which  is  the  combination  of  ICTs  and  ubiquitous  computing. 
Public participation  in planning decision  is  fuelled by the  fast data acquisition, monitoring 




Due  to  the  fast  growing  U‐infrastructure  technologies,  there  is  a  strong  possibility  to 
improve the current conditions of urban management and infrastructure planning in Korea. 
Enhanced  traffic  database  management  systems  make  real‐time  data  update  possible, 
which means that people can access real‐time traffic information without any time‐lag. The 





new  policy, U‐infrastructure  development makes  planners  experiment  a  new  policy with 
ease and  relatively  lower cost. Using virtual  space, urban planners  let people and market 
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